











complexities  of  their  coexistence  and  interaction.  In  this  context,  the  success  of  Iberian  Studies  as  a  productive
epistemological model  will  depend  on  the  the  formulation  and  implementation  of  theoretically­informed  practices  that
would  open  new  venues  for  the  expansion  of  the material  and  disciplinary  archives, which  in  turn may  facilitate  the
discovery and articulation of new critical problems that the previous paradigm did not identify as such.(1) In this essay, I
would  like  to  focus  on  one  of  the  areas  in  need  of  further  exploration —the  role  of  translation  in  the  constitution  of
national literatures and, in particular, in the dynamics of interliterary relations within the Iberian Peninsula.












texts beyond  its original  context,  it  is also  true  that  translation serves  to  localize  the global —that  is, makes available





facilitates  the  presence  of  “foreign”  materials,  is  indeed  a  major  threat  to  essentialist  understandings  of  national
literatures  as  autonomous  systems, which  explains —as  Juan Gabriel  López Guix  has  pointed  out—  the  resistance  to
recognize the fundamental role of translation in cultural life:
La apuesta de la traducción es, en última instancia, una apuesta antiesencialista [...]. En






on  translation  can  play  a  crucial  role  in  deconstructing  the  idea  of  national  literature —although  not  necessarily  the
national frame of literary life—, it is particularly relevant in the case of the various literatures within the Spanish State,
which  according  to UNESCO’s  Index Translationum,  is  among  the  top  three  countries  in  the  world  in  the  number  of
translations  published  (after  Germany  and,  depending  on  the  year,  either  after  or  before  France),  and  has  a  literary
production in various languages, linked together in large part by translation. One third of the literature that is printed and
circulates  in  Spain  is  foreign  literature  in  translation  (mostly  coming  from  English),  and  it  is  also  with  the  help  of
translation that the majority of readers have access to the non­Castilian literatures of the Iberian Peninsula. In contrast,






diversity  of  other  literatures  within  both  the  national  languages  and  the  national  markets  (which  are  often  not
monolingual).  In  his  book Graphs, Maps,  Trees:  Abstract Models  for  Literary History,  Franco Moretti  has  proposed  the
necessity and potential fruitfulness of a quantitative approach to the study of literary phenomena. “What would happen —
Moretti  asks—  if  literary historians  [...] decided  to  ‘shift  their gaze’  [...]  ‘from  the extraordinary  to  the everyday,  from
exceptional  events  to  the  large mass of  facts’? What  literature would we  find,  in  ‘the  large mass  of  [literary]  facts’?”
(2005,  3). According  to Moretti,  this  type of distant  reading  can  offer  a  view  of  historical  and  systemic  relations  that
otherwise remain hidden in the type of close reading that has long been the fundamental methodological foundation of
our discipline.
In order  to view  the  literatures  in Spain  “from afar,” as Moretti proposes, one possible approach  is  to analyze what  is
available in quantitative terms about book production.(4) For this study, I have used data provided by the Spanish ISBN








Under  the  category  of  “Creación  literaria”,  the Ministry  of  Culture  includes  ten  sub­areas:  one  that  combines  literary
history and literary and critical theory; four for Spanish and Spanish American literature (prose, poetry, theater, and other
genres); and  five  for  foreign  literatures (French, German, English, Classics and other  literatures). The statistics  include
data about the translation of works in these areas, both with regard to the language of publication and the language of
translation. It  is  important to note that they do not  include the production of children’s or  juvenile  literature, which  is
reported under a different category.
What  can  we  say,  then,  quantitatively  speaking,  about  the  literature  produced  in  the  Iberian  Peninsula?  The  first
observation is that what we may regard as Spanish literature —whether understood only as that in the Spanish language,
or  as  the  collection  of  literatures  in  the  various  languages  of  the  Spanish  State—  is  really  only  a  part  (undoubtedly
important, but just a part) of the literature that is produced and circulates in the territory of Spain. As the top chart in
Image  1  shows,  the  total  production  of  literature  in  Spain  (in  all  languages)  in  the  years  2003­2012  can  be  divided
between literature published in the original languages (that is, not in translation) and translated literature (whether from
foreign or from vernacular languages). As a whole, two thirds (the 10­year average is 65%) of literary production in Spain




literature  is actually  literature published in other  languages of the State: 11.8% in Catalan, 3.1% in Galician, 2.1% in
Basque,  and  0.4%  in  other  languages  (Aragonese,  Aranese,  and  Asturian). With  regard  to  translated  books works  of
literature, we can see that most of them come from English (about 65%), followed by French (about 11%) and German









Thus, as  it  is the case in any other  language, a significant part of  literature available in Spanish  is not what we would
normally regard as Spanish literature, but it undoubtedly shapes the ways in which Spanish­language readers experience
the world and cultivate their interests, expectations, and values.(7) Borrowing from Bernardo Atxaga’s definition of the
















In  the  case  of  Galician  (Image  4),  we  see  a  larger  production  in  its  own  language  (84%)  and  less  dependence  on
translated  literature  (only 16%).  In  terms of  translation, we  continue  to  see  the  importance of English  (43.5% of  all
translations), and of French (15.3%), both similar to the percentages in Catalan. But what is perhaps most relevant is the
strong presence of  the other  literatures of  the State (about one fourth), with Spanish ahead of French, occupying the
second place among literatures translated into Galician (19.2%).(9)
Image 5
Finally,  literature  published  in  Basque  (Image  5):  Here  we  see  a  similar  situation  as  in  Galician:  the  percentage  of
translated literature falls to 22.2%. In other words, compared to literature in Spanish and Catalan, Galician and Basque
literatures are sustained, to a greater extent, by the literary production in their own languages. In terms of translations




As  far as  I have been able  to determine,  the situation  is very different  in  the case of Portugal. The Portugal  Instituto
Nacional de Estatística does issue every year an Anuário Estatístico de Portugal and a volume with Estatísticas da Cultura,
but  these  publications  do not  include data  on book production,  and  the Associação  Portuguesa de Editores  e  Livreiros
(APEL) provides only very general numbers of ISBNs given per year. According to the UNESCO Index Translationum, about
50% of  the  translations published  in Portuguese every year correspond  to books of  literature, but —in  the absence of






varying  degree  of  cultural  dependence.(11)  In  the  case  of  Basque,  Catalan,  Galician,  and  Spanish,  translation  from
English  is  clearly  dominant,  but  it  is  interesting  to  note  that  the  Spanish  language  (allegedly  the  one  occupying  a
hegemonic position within the State) is the one with a higher percentage of translations, while Basque and Galician (the
two “minor” systems) do not rely as heavily on the importation of foreign works.(12)
I would  argue  that  the  prominent  role  of  Spanish  as  lingua  franca —and  its  coexistence with  the  other  languages  in







circulating within  the  Spanish market  are  in  that  language)  seems  to  suggest  that  for  a  large majority  of  readers  in
Basque  and  Galician  (but  not  necessarily  in  Catalan),  Spanish  is  the  language  of  access  to  foreign  literature.  This  is
consistent with what Johan Heilborn has observed regarding the world literary system of translation: “The more central a
language  is  in  the  translation  system,  the  more  it  has  the  capacity  to  function  as  an  intermediary  language  or  a
&vehicular language, that is, as a means of communication between language groups which are themselves peripheral or
semi­peripheral” (2010, 5).
And  finally,  in  the  State’s  bilingual  markets,  translation  to  Spanish  can  compete  directly  with  a  work  in  its  original
language. Soinujolearen semea,  the  2003  novel  by  Bernardo  Atxaga,  is  also  available  in  the  Basque  Country  in  the




As  it  has  been  previously  noted  by  many  critics  and  scholars,  translation  has  definite  benefits  for  intercultural




El  hijo  del  acordeonista,  as  I  have  argued  elsewhere  (Santana  2009),  is  a  text  that  cannot  be  read  without  being
constantly reminded of the existence of the Basque language.





literature  that  circulates within  the  local  space  is  foreign works  that  have  been nationalized  by  virtue  of  translational
practices. And finally, that Iberian Studies, by paying greater attention to the active presence within the literary system of







fact  that  (in  contrast with  other  literary  fields  like Germanic  or  Slavic  Studies), we  have  been  able  to  conduct most  of  our  teaching  in  the
target  language,  and  thus  there  has  been  little  need  for  or  attention  to  translations.  The  desire  to  provide  cultural  knowledge  in  or  about
languages  other  than  Spanish  (that  is,  in  other  Iberian  and  Latin  American  languages)  has  not  only  transformed  the  linguistic  makeup  of
several  academic  programs,  but  also  compelled  us  to  turn  to  translations  as  a  valuable  tool  to  facilitate  access  to  those  cultures within  the




















(7)  In April  2015, Catalan­language newspaper Ara  asked  their  readers  for  the  five books  the deemed  “indispensable”  in  their  own personal
libraries. After more  than  640  books were  proposed  in  a  first  round  of  responses,  a  short  list  of  21  books —which  included  8  (38%) works
written originally in Catalan— was submitted for a vote. 3,947 people participated, and the top books were: El petit príncep, by Antoine Saint­
Exupéry (with 16% of votes); Cien años de soledad, by Gabriel García Márquez (10%); 1984, by George Orwell (9%); La plaça del Diamant,
by  Mercé  Rodoreda  (7%);  and  &Jo  confesso,  by  Jaume  Cabré  (5%).  See  http://www.ara.cat/cultura/petit­princep­llibre­faltar­
biblioteca_0_1340866097.html (accessed June 27, 2015).
(8)  “The  ‘national  language’  itself  is  the  medium  through  which  original  and  translated  works  circulate  together  to  form  our  ineluctably
international national literatures” (Damrosch 359).












bilingüismo  deficiente  y  en  la  que  una  parte  importante  de  los  propios  lectores  gallegos  accede  indirectamente  y  a  través  de  las  versiones
castellanas a las obras de sus escritores paisanos” (2004, 326).
(14) For critical analyses of the Spanish translation of Karrouch’s De Nador a Vic, see Ricci (2010, 216) and Domínguez (2013, 107­109).
(15)  According  to  Jordi  Castellanos,  translations  can  serve  to  universalize  a  culture  —as  was  the  case  with  Modernisme:  “la  primera  gran
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